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on  a micro  level  do  their  daily  businesses  and  secure  a  livelihood.  These  fundamental  changes 
particularly affect the high‐mountain societies  in Gorno‐Badakhshan and  its urban centre Khorog  in 
Tajikistan. This  region, more  than other post‐Soviet  regions, was hit hard  from  the dissolution and 
fragmentation of the Soviet Union and the resulting perishing of support and external supply  from 
Moscow.  In  the  following  years,  Tajikistan  and  Gorno‐Badahkshan  Autonomous  Oblast  (GBAO) 
experienced  a  sudden  decline  of  living  conditions  as  well  as  a  civil  war.  These  crises  show  the 
vulnerabilities of post‐Soviet societies as well as the specific vulnerabilities of high mountain societies 
such as  the  in Gorno‐Badakhshan  (see Herbers 2001: 367; Kanji 2002: 138; Kreutzmann 2002: 31). 
Here, different challenges and context factors come into play. The relative isolation and inaccessibility 





the  previous  promotion  of  living  conditions  on  the  back  of  the  Soviet  style  development  project 
(Kreutzmann 2002: 40f.). 






The  ongoing  transformation  from  the  Soviet  Union  into  a  post‐socialist  sovereign  state  that  is 
organised by a market economy also means the privatisation of livelihoods. While livelihoods under 





standards  of  a  household  (Robinson  &  Guenther  2017:  360).  Livelihood  studies  focus  on  how 
households securing their livelihoods and which ways, assets and strategies they use to survive in an 
environment  characterised  by  difficulties  and  challenges  such  as  the  post‐socialist  context.  An 
advantage of livelihood studies is the focus on the individual agency of households and its portrayal of 
households as active actors that are not merely victims of their environment but are able to use their 
available resources  in an active way to  improve or secure their  living conditions. Livelihood studies, 
thus, are a suitable instrument for analysing the complex worlds of the everyday life of local actors. 
Nevertheless,  the critics  to conventional approaches on  livelihood  research  rightfully point out  the 
shortcomings of such approaches. A too strong focus on the micro world of individual households is 







In  this master  thesis,  approaches  to  livelihood  studies will  be  included  that  try  to  overcome  the 
shortcomings  of  too  static  approaches  to  livelihoods  and  aims  to  examine  livelihoods  in  a 
transformative  society  that  are  embedded  in  specific  contexts  and  show  trends  of multi  locality, 
diversification and the aspects of social relations that are key in securing livelihoods. It is intended to 
consider the agency of households as well as the structural factors which act as limiting context factors. 
The  leading  research question  is  thus: How do  local actors organise  their  livelihoods  in context of 
limiting structural factors and the ongoing transformation which is characterised by uncertainty? 





the  local actor’s ways of managing their  livelihoods and coping with challenges. Therefore,  it has to 
consider structural embeddedness of  local  livelihoods and emerging  trends of  livelihoods as multi‐
locality and diversification. (III) Household’s livelihoods are vulnerable to risks and stress factors, often 
resulting  from  the  transformative  context,  to  different  extents  based  on  their  asset  equipment. 
Especially  social  capital  and  local,  context‐specific  forms  and  institutional  that  account  for  social 
security  is a key aspect  for  livelihoods  in Khorog. Social exclusion,  thus,  is a major vulnerability  for 
livelihoods. (See also Figure 21 on page 11 for an illustration of the analytical framework.) 
The subordinate questions derived from this include:  







To  discuss  these  questions,  this master  thesis will  be  structured  as  follows.  In  the  first  part,  the 
understanding  of  transformation  is  discussed  to  clarify  the  theoretical  frame  for  the  broader 
contextual process that affects livelihoods of people living in post‐Soviet states. Building upon this, as 
already  implied,  the  livelihood approach with  its advantages, shortcomings and emerging  trends  is 
discussed to highlight how this approach  is useful  to  illuminate  life realities and conditions of  local 
actors  while  also  reflecting  the  embeddedness  in  broader  structures  as  well  as  new  trends  of 







environment.  This  includes  issues  on  social  security,  the  importance  of  diversification  and  labour 
migration, main  vulnerabilities  and  coping mechanisms,  as well  as  a  discussion  on  the  ability  of 
households to actively and strategically plan their livelihoods (section 5.2). While the field research can 






Soviet  transformation  processes  and  high‐mountain  societies will  be  discussed  in  the  conclusion 
(section 6). 
2 Theoretical approaches 








followed  the  end  of  the  Soviet  Union  are  usually  called  transformation  or  transition.  These 




that  transformation  describes  an  adaptation  process  of  the  post‐Soviet  world  with  its  planned 
economy  to  a  democratic,  liberal  market  economy  and  its  institutions.  This  perspective  on 
transformation  implies  a  teleological  view  on  a  predetermined  and  catch‐up  development which 
would be temporarily limited until the goal is reached. This view entails a problematic modernization 






religious  resilience  and/or  Soviet  legacies  are  held  responsible  for  shortcomings  or  failures  of 
economies and societies in transition” (2017: 162). 
An alternative approach is an open‐end understanding of transformation that does not imply an end‐
goal, but  analyses  the ongoing  fundamental  changes  in  all political,  economic  and  social  areas of 
society that happen simultaneously and can also be contradictory (Herbers 2006: 13). This perspective 
allows a more differentiated view on transition processes since it is not based on a priori formulated 
objectives  of  transformation  (Dörre  2014:  137).  Processes  and  changing  structures  and  their 
implications on a local level are considered as open‐ended and multi‐directional processes which are 
structurally  characterised  by  uncertainty  and  thus  create  uncertainty  for  local  actors.  Following 
Steimann, this approach “promoted a shift away from the previous macroeconomic focus towards the 
multi‐level analysis, and particularly emphasized actor research at the micro level” (2011: 4). 
Transformation, especially for people  living  in Tajikistan and Gorno‐Badakhshan,  is accompanied by 
the collapse of a stable political system, an economy that guaranteed jobs, social infrastructure and 






















and  Verdery  argue  that  these  adaptions  can  only  be  understood  in  context  of  the  new market 
economic environments and, thus, are responses to these. This considers the “complex relations of 


















by  the  livelihoods  approach”  (Steimann  2011:  33).  The  livelihood  approach  offers  a  holistic  and 
dynamic  concept  for  analysing  poverty  that  goes  beyond  a  money‐centred  understanding  of 
deprivation  (Beall  &  Schütte  2006:  11).  In  the  following  sections,  the  possibilities  of  livelihood 
approaches  in  giving  relevant  insights  to  the  life  realities  of  individual  people,  households  and 
communities as well as the shortcomings of the traditional livelihood perspective will be outlined to 
finally show recent developments in the livelihood research that are fruitful for this thesis. 
The definition most used  in the standard approach to  livelihoods  is the one given by Chambers and 
Conway:  















“human  capital,  i.e.,  first  and  foremost  labour  but  also  skills,  knowledge  and  creativity.  Then 
followed: Natural capital, i.e., resources such as land, water, forests and pastures, but also minerals; 





While  the  application  of  this  asset  portfolio  is  useful  to  analyse  how  a  household manages  its 
livelihood, there are also limitations and challenges. Livelihood approaches in developmental politics 
and practice with a rather pragmatic point of view might tend to simplify complex realities. Schütte 




also  notes  that  the  livelihood  approach  “tended  to  focus much more  on  opportunities  than  on 
constraints, more on actor’s agency than on structure, more on neutral strategies than on failed access 
due  to  conflicts  and  inequalities  in  power”  (2012:  348).  This  sets  the  tone  for  the  critics  on  the 
traditional livelihood approaches. 
In focusing on people and households and their living situation and assets, there is always a “risk of 




42).  This might  erroneously  give  the  impression  that  the  poor  themselves  are  to  blame  for  their 
situation, but, as de Haan and Zoomers put  it, “despite  the active way of people  try  to cope with 
opportunities, the majority of the poor are forced to lead dispersed and placeless lives, due to the lack 
of  local  opportunities”  (2003:  358).  This  lack  of  local  opportunities  often  lies  in  the  overarching 
structural economic or geographical constraints. Therefore, livelihood research simultaneously needs 
to deal with the agencies of the actors and the frame‐setting structures as well as “the diverse micro‐ 
and  macro‐political  processes  that  define  opportunities  and  constraints”  (Scoones  2009:  186). 
Generally  speaking,  geographical development  research has  to  consider  the  flexible, dynamic  and 








of  overarching  factors  or  the  failure  to  capture  the  embeddedness  of  local  situations  in  broader 
structural economic and political contexts that determine and limit the local opportunities (de Haan 
2012: 351). Following de Haan and Zoomers, “development geographers should  focus on making a 
conceptual  update  on  analysing  how  place  and  space  influence  the way  people  cope with  global 





are becoming more  and more multi‐dimensional, multi‐local  and diverse:  “With  globalisation,  the 




rearranged  in changing contexts or due  to emerging opportunities. This  implies  that networks and 















strategies.  They  adjust,  cope,  create  and  recreate  their  livelihoods  under  the  impact  of macro‐
economic circumstances, climatic variability and institutional change” (2003: 356). 
Additionally, Scoones addresses the aspect of dynamics in livelihoods. The notion of sustainability in 
the  Sustainable  Livelihood  Frameworks  “implies  that  livelihoods  are  stable,  durable,  resilient  and 





out  on  long‐term  shifts which will,  in  time,  undermine  livelihoods  in more  fundamental ways” 
(Scoones 2009: 189).  
This already proposes a perspective that overcomes the temporal constraints of livelihood studies and 














should capture  the dynamics at play, and make visible  the  interaction between people and  their 
environments (…), as well as considering how this changes over time” (2004: 53). 
Furthermore,  in  addition  to  the  multi‐locality  and  diversification  of  livelihoods  it  needs  to  be 
considered  that  livelihoods  (nowadays)  are  also  dynamic  on  the  short‐term.  Livelihoods  are 
continuously  in change and  the ways households secure a  living are characterised by a permanent 
“rearrangement of strategies using various capitals in different locations” (Kaag et al. 2004: 12). 
A  more  conceptual  issue  on  livelihood  research,  also  in  the  realm  of  actor‐structure‐questions, 






















livelihood  is  considered  as  a  process,  issues  as  risk,  social  security  and  globalisation  appear  as 
interesting  starting  points  for  analysis”  (2004:  53).  A  processual,  more  dynamic  perspective  on 
livelihoods  “puts more emphasis on  the  versatility of  livelihood assets or more  specifically on  the 
versatile modes of access to assets. An immediate consequence of defining livelihoods as a process is 
the incorporation of the variable, stochastic nature of its elements” (Kaag 2004: 54). Livelihoods are, 
















































are considered  in  the subsequent analysis of  livelihoods  in Khorog. This  includes an analysis of  the 
historical, political and socio‐economic context factors actors  in Khorog are embedded  in, the most 
important  assets  for  the  livelihood  activities  and  the  broader  trends  of  livelihoods  as well  as  the 
vulnerabilities and risks people face in a dynamic transformative environment. 
3 Methodology 
For  the  operationalisation  of  the  research  question  and  the  resulting  analytical  framework,  a 
methodological approach was used, which will be explained  in this section. Therefore, the research 









A  four‐week  long  field  research  in Khorog was key  for gaining an understanding  for  the  livelihood 
activities and  their various aspects and challenges  faced on a  local  level by households  in Khorog. 
During the field research in September and October 2018, 38 household interviews were conducted 
as  well  as  several  expert  interviews  with  representatives  of  universities,  NGOs  and  from  local 
authorities. The  impressions from the  interviews were complemented by participatory observations 
and  informal conversations. The basis  for  the empirical  research was a comprehensive  review and 
analysis of  literature  regarding  livelihood  research and  the political, historical and  socio‐economic 
situation in Khorog and GBAO. 










Khorog  which  was  characterised  by  a  dense  housing  structure  including  apartment  buildings. 
Interviewed households were chosen  randomly, but  it was attempted  to get  representations  from 
every major street in the research area. 
The household  interviews were  semi‐structured and  semi‐standardised and  included qualitative as 
well as quantitative parts. Each  interview was conducted primarily with the head of the household 







of the prepared  interview templates. The semi‐standardised  interviews were based on an  interview 
guideline  that  included questions  arranged  in  cluster  to  specific  topics  in  regard  to  the  livelihood 
activities  of  the  household  (see Hopf  1995:  177).  This  included  basic  questions  to  the  household 
composition,  size and demographics,  income‐earning activities, credits, migration and  remittances, 
urban agriculture, social networks, challenges and coping strategies as well as goals and aspirations for 
the households. Although  the  interviews  included quantitative  aspects, with  regard  to  income  for 
example,  that  can  be  compared  and  evaluated,  the  aim was  to  conduct  the  interviews  as  open 
conversations to capture important aspects for the interviewees. 
Expert  interviews  included  similar  topics but also  focused on  the broader development aspects of 
Khorog and included more specific questions which were directed at the respective field of expertise 
of the expert. This included, for example, the introduction of community‐based credit schemes, food 












were gathered  thematically and made comparable. Quantitative data as  income,  for example, was 
calculated by adding  the  various  incomes of household members,  including  salaries, pensions and 






























into  intra‐household dynamics and relations  including  intra‐household power and gender relations, 
redistribution mechanisms and a stronger consideration of reproductive activities (Beall 2003: 73).3 
Table 1 shows the distribution of households into the different 
household  categories  explained  above.  In  the  sample  of 










still  incorporate  the notion  ‘poor’  in order  to draw attention  to  the  fact  that  these households  still have  to 
struggle to meet their needs on their own due to missing financial resources. As shown in Figure 9 on page 35, 
income distribution between ‘moderately poor’ and ‘poor’ are often overlapping. 









Table  1:  Classification  of  households  based 





4 Khorog  in  context  –  geographical  features,  historical  pathway  and  socio‐
economic and political changes 
In this chapter, the structuring factors that set the framework conditions for local opportunities and 
agencies  are  outlined  in  their  different  dimensions  to  capture  the  embeddedness  of  livelihood 
activities in Khorog in the broader contexts. As discussed above, the limiting (or enabling) factors for 
local  livelihood opportunities often  lie  in the overarching political and socio‐economic structures or 
the geographical‐ecological constraints as well as in the particular histories of places that  led to the 
specific  situations  we  witness  today.  Therefore,  I  will  describe  the  natural,  ecological  landscape 
conditions and their significance for livelihood opportunities as well as the historical context, which is 
decisive for an adequate understanding of today’s situation. This  is followed by a description of the 
socio‐economic  changes  that  came with  the  transformation processes  since  the end of  the Soviet 
















2012:  15).  This  is mainly  due  to  the  overall mountainous  terrain  of  Tajikistan  (see  Figure  5),  as 
mountains  cover  93  percent  of  the  country  “with  a  high  prevalence  of  steep  lands  (54  percent), 
shallowness (48 percent), and erosion risk (26 percent)” (Akramov & Shreedhar 2015: 15).  
Climate  conditions  in  the Western Pamirs are  continental but  “characterised by moderately warm 
summers and moderately severe winters, with minimal rainfall in the summer months” (Breu & Hurni 
2003:  8) with  temperature  differences  from  average  ‐8°C  in  December  to  22.5°C  in  August  and 
precipitation of 250‐300 mm per year. The rainfalls are characterised by great variability. Winters can 
last  from October  to April and,  thus, affect accessibility  in GBAO as well as agricultural cultivation. 
Despite  the  arid  climate  conditions,  the  physical  availability  of water  usually  does  not  present  a 















exchange  between  communities  and  partners.  At  the  same  time  mountain  ranges  have  been 









Tajikistan  (Akramov  &  Shreedhar  2012:  39).  This  is  due  to  the  poor  state  of  many  roads,  the 
mountainous  terrain  and  the  poor  connectivity  of market  centres.  The  accessibility,  and  thus  the 
transport costs, is strongly connected to the seasonality and its changing weather conditions. Roads 
may be blocked during the winter months and transport costs  increase heavily – up to 300 percent 
(Akramov & Shreedhar 2012: 39). These  transport and  logistic costs contribute  significantly  to  the 
formation  of  food  and  commodity  prices.  Akramov  &  Shreedhar  show  that  a  more  favourable 




potatoes,  pulses,  fruit  trees  and  vegetables  are  cultivated  in  combination with  animal  husbandry 
(Giuliani et al. 2011: 18). The  limited agricultural production, which  is not only based on physical‐
ecological factors, but also on historical‐political (see following section) leads to a situation where not 













Today’s  societies  are  always  the  result  of  history  and  specific  historical  pathways  that  places 
experienced. Without a historical contextualisation, the current modes, constraints and opportunities 































The  formation of  the Autonomous  Socialist  Soviet Republic  (ASSR) of Tajikistan was based on  the 
nationality policy of the Soviet Union with its objective to create titular nations based on nationality 
and ethnicity of  the  local populations,  forming homogenous  republics as  far as possible. The ASSR 
Tajikistan was mostly inhabited by people who were categorised to the Iranian language tree, opposed 
to  the  other  Central  Asian  republics  Uzbekistan,  Kyrgyzstan  and  Turkmenistan  in  which  Turkic 
languages dominated.  In the established republics, the titular nationality,  in this case the Tajik, has 
taken a dominant role. This meant that the nation‐building efforts in promoting a Tajik nation by the 
establishment  of  a  common  language  and  a  shared  national  history  (Kreutzmann  2002:  34f.).  In 
population censuses  in Tajikistan, all Iranian speaking populations were categorised as Tajiks, which 
also meant  that all  inhabitants of  the Pamirs, except  for  the Kyrgyz  (Kreutzmann 2015: 373), were 
statistically counted as Tajiks as well:  
„In this way, the mountain or Pamir Tajiks were integrated into the community of the eponymous 
nation  or were  appropriated  by  it  for  the  purpose  of  creating  a  republican  identity.  Traditional 
contrasts  in  economy  (high‐mountain  agriculture  and  oasis  farming),  language  (Eastern  Iranian 





from  time  to  time. Simultaneously,  following Kanji, “many,  including Tajiks, consider Pamiris  to be 
‘outsiders’, neither real ‘Tajiks’ nor real Muslims” since “the Pamiris are descendants of Eastern Iranian 
people who converted to the Shi‐ite sect of Ismailism in the seventeenth century” (2012: 139) opposing 
the Sunni majority  in Tajikistan. People  in Khorog  fear  the  resurgence of conflicts with  the central 
government as in 2012 or 2014, the resulting blockades and consequences for the livelihoods and the 






order  to  stabilize  the  border  region,  strengthening  the  Soviet‐state  locally  and  disseminate  the 





system  in  comparison  to  their own  feudal and  capitalist  societies”  (Bliss 2006: 247). Basis  for  the 
specific  ‘developmental’ promotion was  the establishment of  the Gorno‐Badakhshan Autonomous 
Oblast  in 1925 (Kreutzmann 2015: 371) which meant a special status for GBAO due to  its perceived 
‘backwardness’ and  its classification as border‐society. The economic support and promotion were 
also  important  because  the  closed  border  meant  that  people  “were  cut  off  from  economic 
opportunities, and emotional ties with relatives across the border were severed” (Mostowlansky 2017: 
41), as, following Kreutzmann, “the economic relations of the Soviet‐dominated Central Asian regions 
were  re‐directed and amplified  towards Russia while at  the  same  time  international borders were 
sealed and became effective barriers” (2013: 13). 
The special status and the  ‘development’ efforts by the Soviets and the  integration  into the Soviet 
economy  system  were  soon  followed  by  far‐reaching  socio‐economic  changes  “that  radically 
transformed  society  and  set  the  course  for  its  future  path”  (Maertens  2017:  165).  Extensive 
investments  in  the  fields  of  agriculture,  infrastructure,  social  services  and  education were made 
subsequently.  The  infrastructural  connection  and  the  construction  of  the  fully  asphalted  Pamir 
Highway in 1935, connecting Khorog and Murghab to the rest of Tajikistan and Kyrgyzstan was only 




organised  in kolkhoz and  sovkhoz  farming  systems which was accompanied by a  reorganisation of 
agricultural  production  and  a  conversion  of  former  subsistence  farmers  into  wage  labourers 
(Kreutzmann 2015: 374f.; Maertens 2017: 165). The health system improved and health services could 
be provided to and accessed by most people in GBAO, the energy supply was provided by the state 









industrial production  in GBAO had  increased  in value by a factor of 71.8, compared with figures of 
1940” (Bliss 2006: 259). The salaries of workers and employees were high enough to offer a relative 
increase in prosperity, while at the same time, “state social services in the Pamirs provided between 














cent of  the cultivable area was devoted  to  the production of  foodstuffs and only 23.7 per cent  to 
fodder,  by  1987  these  figures  had  been  reversed  almost  completely”  (Herbers  2001:  371). 
Consequently, only 10‐20 percent of the region’s food demand was produced locally, most food and 
other commodities had to be imported, a state that has not changed much since (Herbers 2001: 371). 
This  reveals  a  system  of  external  supply  that made GBAO  completely  dependent  on  imports  and 
destroyed  the  former economic  foundations  (Kreutzmann 2002: 38). The  Soviet  system promoted 
‘development’ and supplied services and goods within the planned economy so that, on the one hand, 



















the  sovereignty  to  come.  The  political  ties  between  the  Tajik  leadership  and  the  central  Soviet 
governance were close, and the economic dependency on Moscow was, as outlined before, strong. 
Initially, there was no desire for independence in Tajikistan, but the course of history took its way as 
one  by  one  all  republics  broke  away  from  the  Soviet  Union  and  Tajikistan  finally  declared  its 
independence on 9 September 1992 (Bliss 2006: 271). Contracts and agreements existing until then 
were terminated and in short time all running subsidies granted by Moscow vanished and Tajikistan 

































































or had been  subsidized by  the  Soviet Union. Due  to missing  funds,  replacements were no  longer 
possible and machineries could not be used because there was no fuel. “This meant that an increasing 
proportion of  the work had  to be done manually  instead of mechanically, outlying  fields could no 
longer be  cultivated,  transport became  increasingly  restricted and  the harvest  could no  longer be 
processed” (Bliss 2006: 285).  
As a result of the missing technology and the limited self‐sufficiency of the region which was inherent 
in  the  Soviet economy,  the  transformation economy  in  the 1990s was primarily oriented  towards 
subsistence economy. Many people who had been  intellectuals, academics, teachers and doctors in 






“Die  tadschikischen  ‚Neubauern’  –  ihres  Zeichens  Lehrer,  Ärzte,  Facharbeiter  und  ausgebildete 
Techniker – und deren  Familien verfügen über einen hohen Bildungsstand und wenig praktische 
Erfahrungen  als  Subsistenzlandwirte, während  die  Expertise  ihrer  afghanischen Nachbarn  genau 
umgekehrt ausgeprägt  ist und deren Stärke  in der  langjährigen, kontinuierlichen Erfahrung  in der 
Hochgebirgslandwirtschaft liegt. Bislang gültige Muster über Tradition und Moderne im agrarischen 







suffered  as  teachers  could not be paid  anymore,  schools  could not be heated or maintained  and 
families could no longer afford school materials. The same goes for the health system and other state 
services as the provision of housing or energy, which also led to a widespread deforestation as local 



















































dimensions.  This  primarily  meant  the  loss  of  subsidies,  job  opportunities  and  state  provisioned 
services, all of which account  for uncertainty  in  the  transformation process and  led  to widespread 
poverty and a decrease of living standards. 

















insecure  economic  environment which  comes  along with  the  privatisation  of  securing  livelihoods 
(Burawoy &Verdery 1999: 2; Maertens 2017: 160). 
On  a macro‐level  and  in  context  of  globalisation,  the  introduction  of market  economy  and  the 
integration  into world markets  of  food  and  fuel made  Tajikistan  vulnerable  to  international  price 
developments. Due to the situation of import‐dependency, which is even more adverse in GBAO, the 








but  it  is especially challenging  for GBAO due  to  its even amplified regional  import dependency – a 
problem that was regularly mentioned by household and expert interviewees as a major challenge for 
the  local  development  of  GBAO.  The  collapse  of  agricultural  production  in  the  1990s  not  only 







exacerbate  the  inflation  in  Tajikistan.  This  happened  in  2008/09  as  well  as  in  2011  when  “the 
annualized  inflation rate rose  from about 5 percent  in mid‐2010  to nearly 15 percent  in mid‐2011. 
Rising food prices have contributed to the overall inflation since 2007, and food prices have increased 
significantly more than nonfood prices” (Akramov & Shreedhar 2012:1).  
As  Maertens  states,  the  “dependence  on  imports  alone  is  nothing  remarkable,  but  things  get 
complicated when dependence conspires with lack of means to obtain what is produced elsewhere” 
(2017: 165). The vulnerability in context of import dependency has, thus, to be viewed in light of other 















have  increased, particularly  in  the years 2008/09 and 2011 again. This affects  the  trade balance of 
Tajikistan  and  deteriorated  its  terms  of  trade  (Akramov  &  Shreedhar  2012:  25,  27).  Even  if  the 
remittances  the Tajik economy generates  through  its workforce abroad are added  to  the exported 
goods and services the ratio still is low Akramov & Shreedhar 2012: 26). 



















In  relation  to  trade,  import‐dependency  and  market‐oriented  economy,  Kanji  summarises  the 
overarching structural barriers on a regional level in reducing poverty and their consequences for local 
livelihoods in GBAO as follows:  





















late  1990s  to  about  30 
percent  in  2015  (Statistical 
Agency  under  the  President 
of the Republic of Tajikistan, 
see  Figure 7)  it  is  clear  that 
poverty  and  its 
accompanying  problems  are 
a  major  problem  for  large 
parts of the population which 
accounts  for  vulnerability 
especially  in  times  of 
economic  crises. The effects 
of global crisis impacts can be 
seen  in  following  statistics: 




the  overall  and  extreme  poverty  rates  even  increased  between  2007  and  2009  about  19  and  16 
percent, respectively (Akramov & Shreedhar 2012: 8). For the year 2017, the overall poverty level of 









in  the health, education or public administration  sectors – which was  supported only  through  the 




























































“it can be noted  that  the pace of  reform has been  slow,  land  reform and  farm  restructuring are 
incomplete,  and  various  characteristics  of  collective  farming  still  remain.  (…)  The  evidence  also 
suggests  that  the  lack of  information on property  rights and delays  in  issuing  land certificates,  in 




still valid. Another  constraint  in  regard  to agriculture  is  that despite Tajikistan’s  richness  in water, 







maintained since  the end of  the Soviet Union  resulting  in deteriorating  road conditions, unreliable 
access, as well as time‐consuming transport and increased transport costs (Bliss 2006: 290; Maertens 
2017: 164).  This  is  a problem  that was  very present  in  the minds of people  in Khorog who often 
complained about the current state of infrastructure as a major development constraint. The problem 
of  lacking maintenance and deteriorating  technical equipment  also applies  to  communication and 
information  infrastructure  (Zibung 2003: 26), although meanwhile Khorog  is connected  in  terms of 






with  the support of AKF and MSDSP, secured  for 97 percent of GBAO according  to a Pamir Energy 
employee. However, the price for energy is not affordable for every household – a problem which was 
often mentioned in the household interviews. According to an expert on energy supply, this is due to 
the connection of  the  local electricity prices to the Dollar exchange rate which  leads to a situation 
where international Dollar fluctuations have a direct impact on local prices. 
4.3.5 Socio‐economic trends and differentiation 














period  (Herbers  2006:  15f.).  Additionally,  households  who  were  successfully  entering  trade  and 
commerce during  the shift  to a market‐based economy were able  to  take advantage compared  to 
others (Kanji 2002: 144) Overall however, the move to a market‐oriented economy increased income 
inequalities between households and gender (Kanji 2002: 149). The relative “socioeconomic disparities 





































war, a  regional party,  the  Lal‐I Badakhshan, declared  the  independence of GBAO. As a  result,  the 







2010,  2012  and  2014 with  the  heaviest  conflict  escalation  in  2012 when  the  governmental  army 

























contexts  outlined  in  this  chapter.  This  includes  the  physical  environment  as  a  limiting  factor  for 






Following  the  illustration  of  the  physical,  historical  and  socio‐economic macro  contexts  livelihood 
activities in Khorog are embedded in, in this section the actual empirical findings of the field research 
regarding  agencies  and  livelihood  strategies  of  households  on  a  micro  level  will  be  presented. 
Following  the presentation of  the most  important assets and  strategies used by different  sampled 
households, the household’s  livelihoods will be analysed  in  light of the above presented theoretical 
frameworks. This includes a deeper discussion of the importance of social security in a transformative 
society  that  has  to  cope  with  the  personalisation  of  livelihoods  and  the  resulting  uncertainties, 
emerging aspects of diversification and multi‐locality of livelihoods and the role of remittances as well 
as an analysis of vulnerabilities  faced by households  in context of  transformation and  its  risks and 
constraints. Subsequently,  the coping strategies and  responses  to  risks will be discussed, also with 
regard to overlaps to livelihood activities in Khorog in general. This already directs to a discussion about 
the  ability  of  local  actors  to  organise  their  livelihoods  in  strategic ways  or whether  the  activities 











at  least  one  absent  household  member  who  either  migrated  to  Russia  in  search  of  income 
opportunities or who studied in another city – in most cases Dushanbe7. Typically, households were 
composed of one  family and often close relatives of  the male head of  the household,  for example 






















meet all  its needs.  In  this  regard,  the dependency  ratio8  is more  significant: How many household 
members  are  able  to  generate  an  income  and  how  many  members  depend  on  them?  Larger 







7  These  absent  household members were  still  included  into  the  household  because  of  the  close  economic 











to meet  their  needs  usually  have  a  higher  dependency 
ratio  –  on  average  the  ratio  is  3.1  (Table  2).  While 
households who were better‐off and do not rely on qarz 
or  borrowing money  regularly  have  lower  dependency 
ratios  with  average  of  1.6  respectively  1.2.  These 
households  were  on  average  more  successful  in 
diversifying their income sources on the heads of different 























and  as  a  part‐time  construction 
builder.  





the  136  persons  who  indicated  to 
have  a  job  were  employed  by  the 





9 This number  is  likely  to be even higher as  it was not always clear whether  the profession of a person was 
connected to governmental employment. 
Table 2: Average dependency ratio of 38 surveyed 













Casual labour  10  5  3  18 
Governmental 
employed 
3  7  14  24 
Governmental 
employed (teacher) 
5  3  2  10 
NGO employed    1  2  3 
Pension  6  6  6  18 
Remittances  5  7  6  18 
Self‐employed  1  8  11  20 
Wage labour (various)  2  4  5  11 
Wage labour (unskilled)  8  5  1  14 
Total  40  46  50  136 
Table  3:  Income  sources  of  individual  members  of  the  38  surveyed 


























































Russia.  53  percent  of  those  households  receive more  or  less  regular  support  from  their  relatives 
abroad, while  the remaining 26 percent with relatives  in Russia only receive support on request  in 
times of need. When this is the case, the relative abroad usually has his or her own family to take care 
of – those relatives are not counted as household members opposed to those labour migrants who do 
not  have  an  own  family  and  therefore  regularly  send money  to  their  respective  household  and 
therefore being part of the household in Khorog.  





































five households  it  is about half of the  income and  in one household remittances make up for more 







their needs or  to make  long‐term  investments. Borrowing money  from  relatives and  friends or  in 
smaller amounts  from neighbours  is normally  less  to be understood as credit, but more as part of 
mutual social relations or neighbourly assistance – usually without expecting to get the money back, 
but with  the  expectation of  getting  assistance  in  times of need.  The  same  applies  to qarz which, 
although it means debt or credit, is to be understood as a social practice (more on that in sections 5.1.4 
and 5.2.1). 
About  65  percent  of  the  surveyed 
households have  currently or have 
had  in  the  last  two  years  taken  a 
credit.  The  credit  sources  the 
Microfinance  Bank  supported  by 
the  Aga  Khan  Development 
Network,  NGO  programmes  as  of 
the  NGO  Madina  and  very  rarely 
formal  governmental  bank 
institutions.  The  most  common 
credit  source was  the  GAJA  credit 
scheme. More  than  70  percent  of 
the  interviewed  households 
reported  to  be  part  in  the  GAJA 
credit  schemes  (Box  1  on  GAJA). 
Credits are used for various reasons: 
to cope with financial challenges in 
times  of  need  as  to  pay  for 
electricity fees in winter, to invest in 
housing,  productive  assets  or  the 
education of children or  for  labour 
migration. 
Interestingly,  six  out  of  twelve 
households  belonging  to  the  poor 
category  are  not  integrated  into 
GAJA or other credit schemes. Some 








GAJA  credit  schemes  are  community‐based  support  groups  in 
which credits for small loans up to 5,000 Somoni can be accessed. 
The  community‐based  groups  were  established  by  a  MSDSP 
programme  in  the  years  2013‐15.  About  100  GAJA  groups 
consisting  of  20  to  50  members,  mostly  women,  because  the 
programme initially intended to empower women, were trained by 
MSDSP  employees.  A  Project Manager  of MSDSP  reported  that 
about 90 percent of  these groups are  still active and  that  to his 
estimates about 80 percent of all households of Khorog participate 
in  a GAJA  group.  The GAJA  groups organise  themselves without 
supervision  of  MSDSP.  Groups  regularly  chose  their  own 
chairperson who gets supported by a chosen accountant – they are 
responsible  for  the  functioning  of  the  credit  groups.  Regular 
meetings are held to discuss problems and current loans.  
Participating persons can pay into the GAJA account whatever they 
are  able  to  afford  and  are  allowed  to  take  loans with  very  little 
interest which they have to pay back in a given time. On the other 
hand,  participants  can  use  the  GAJA  group  to  spare money  by 
paying  into and receiving the payments back at a given time plus 
interests. 
























from  relatives  in villages, home gardening or  food  supply during work which  can be accessed,  for 
example, by persons working  in restaurants, cafes or shop owners. The average food expenses per 
person  per month  are  132  Somoni,  while  better‐off  households  spend  165  Somoni  on  average, 
moderately poor households spend 124 Somoni and poor households 105 Somoni.  
As described  above,  the  food  expenditures  are  increasing due  to  rising  food prices  (Figure 11). A 
majority of households described the rising food prices as a significant challenge and problem. Inflation 





































































































ceased  local  production  and  logistic  costs  which  are  increasing  on  a  high  level.  Even  better‐off 
households are  facing problems  in acquiring all  the needed  food commodities during winter. Most 
households are responding with reduced consumption of fruits and vegetables. A strategy that might 
lead to poorer nutritional status and a higher vulnerability to health issues. 
Electricity:  Costs  for  electricity  supply  also  take  a 
significant  part  of  the  monthly  household 
expenditures. Electricity is used for lighting, heating, 
television,  radio  and  cooking.  Especially  in winter, 
when  temperatures  are  dropping  to  an  average 
of ‐8°C in December (Bliss 2006: 27), electricity costs 
are  increasing since most households use  radiators 
to  heat.  On  average,  expenditures  for  electricity  in  winter  are  more  than  190  per  cent  of  the 
expenditures  in  summer  (Table  4)  and,  thus,  present  a  major  challenge  for  households.  Some 
households use alternative heating  sources  in winter  such as wood, which  they either buy on  the 
market or cut themselves, coal, which has to be imported from Northern Tajikistan but is still cheaper 
than electricity but only available for households with ovens (no ovens in apartments) or manure. 
Education: While public  schools  in Khorog do not  charge  fees,  some private  schools are  relatively 










Home  gardening  can  be 
considered as the most important 
natural  assets  in  the  urban 
context  of  Khorog.  For  those 
households  that  obtain  the 
necessary space and who are able 
to cultivate a plot of  land, home 
gardening  or  urban  agriculture 
presents  a  good  opportunity  to 
increase  their  self‐sufficiency. 
From 38 interviewed households, 
14  cultivated  a  garden  in  some 
form or another. However, urban 
gardening is mainly an option for 
better‐off  households.  Nine  of 
the 14 gardens were in better‐off 
households. On  the  other  hand, 
only two out of twelve poor households accessed a (small) garden.  





















able  to  cultivate  gardens  enjoy  two  advantages.  For  one,  a  home 
garden  contributes  to  the  self‐sufficiency  of  food  products. 
Households  with  large  enough  gardens  produce  enough  fruits  or 
certain vegetables themselves that they do not need to go to markets 
to  buy  certain  food  commodities  in  the  summer  months.  This 
contributes not only  to a more diverse nutrition but also holds  the 
economic advantage that these households have to spend less money 











Most  households  cultivate  small  plots  of  tomatoes, 
potatoes,  cucumbers  as  well  as  onions  and  carrots. 
Additionally, many  gardens  cultivate  fruits  and  have 
one  or more  apple  trees,  berries, mulberries  and  in 
some cases cherries, peaches, apricots or grapes. Six of 
the cultivated gardens where big or productive enough 
to have  a  significant  impact on  the  food  situation  of 
those  households.  The  other  eight  gardens  were 
smaller  and  only  produced  additional  food  for  the 
households.  




















































not have much  to  share. Nevertheless, poorer households naturally  tended  to be more often  in a 









an  important  social  concept  in  Khorog  and  GBAO  and  was  therefore  used  as  a  basis  for  the 
categorization of households as described above. As already shown, 24 of the 38 households use qarz 
























the  households  in  the  area  he  is  responsible  for.  That  way,  theoretically,  every  household  and 
individual  get  represented  by  a  rais.  The  rais  knows  about  the  general  conditions  of  the 
neighbourhood, the families living there and the challenges. Once a month, the community conducts 
a meeting which  is visited by a representative of every household to discuss community  issues and 
problems. Although  is  functions  are  not  standardized  and  the  tasks  of  the  different  rais  vary,  he 
generally  functions as a contact person  for  the community as well as  for  the government or NGO 
programmes  and he  is  responsible  to  take  care of problems  for example  in  regard  to  local water 
management issues. His social responsibilities include mediating disputes and organizing funerals or 
other ceremonies or caring for families who are in need, for example when a member of household 






their  livelihood  activities  by  unexpected  events  as  illnesses  or  deaths  that  affect  the  household’s 
livelihood situation. In long‐term this system, theoretically, represents an institutionalized social asset 
that those who are struggling to meet their needs can access  in times of need. Simultaneously, the 






organized  loan  system,  initiated by MSDSP, does not only play a  crucial  role  in accessing  financial 
resources for households, but  is also  important for the social relations of a community and mutual 
trust. 
A major  factor  in  securing  livelihoods  for many  families 
were their connections to relatives in rural villages in GBAO 











Table  6:  Food  support  from  relatives  in  rural 


















support  is additional  to  the  food needs of a household. This means  that  the  support more or  less 













enhancing  possibilities  for  people  in  Khorog  and GBAO.  The NGO Madina,  for  example,  provides 
trainings and support services for labour migrants who have been deported from Russia and enables 
favourable credits for poor households. 




























Khorog  are  embedded.  The most  important  livelihood  activities  that  the  empirical  field  research 
revealed are presented with special emphasis on the social relations and social security, a topic that 
will  be  addressed  in‐depth  in  the  following  section.  Vulnerabilities  result  from  the  trends  and 
constraints of the transformation process which might affect livelihoods of local households. Coping 











empirical  results on  livelihood  activities  in Khorog  (section 5.1) which  are  embedded  in  structural 
contexts  (section  4)  will  be  interpreted.  This  addresses  aspects  of  the  analytical  framework  on 






















livelihoods.  Their  role  is  particularly  important when  looking  at  the  broader,  dynamic  picture  of 
livelihoods and not only at the momentary static snapshot of livelihoods. Social relations are more than 
just another asset in the livelihood pentagon, they are the foundation of the stability and resilience of 
livelihoods or, on  the other hand, when missing, an  important  factor  responsible  for vulnerability. 
Social  relations  and  networks,  thus,  offer  social  security. As  Kaag  et  al.  explain,  the  “term  ‘social 




not  formalised  in written  rules and  regulations, are  context‐specific,  restricted  to  small areas, and 
mainly  organised  by  local  people”  (2004:  57).  These  characteristics  of  non‐formalisation,  context‐























the  introduction of market economy was accompanied and promoted  in  Ismaili religious  leaders  in 






a good person”  (Maertens 2017: 160). The  second  layer  is  the political‐historical context of GBAO 

































reaction  to  the power  vacuum  and political  changes, but  also  to  the  subsequent  “privatisation of 







the mutual support to friends, neighbours and family as an  important factor  in their everyday  lives, 




relations with others  is of crucial  importance for enhancing and maintaining a  living” (2004: 9). The 
practice of kirjar, building together, is frequently mentioned in this context. Social relations and trust 
not only affect the livelihood aspects that are directly linked to the social, as family networks between 
urban  and  rural based  family members  and  the  food  assistance  from  the  village or  the described 




family or kin member,  includes  the  information exchange  to already migrated  social contacts who 























they  live  in mountain  societies,  are  probably  important  factors,  but  it  can  be  argued  that  basic 
material well‐being allowed generosity and a collective spirit to prevail in this cultural context. In a 
sense, the system was underwritten by the subsidies provided in the Soviet state” (Kanji 2002: 143).  












thinking  in  the asset pentagon, “can be considered an asset  that reduces vulnerability or  increases 
opportunities” (Moser 1998: 13). Social relations and networks in the form of the rais system, qarz or 








Haan  and  Zoomers,  of  diversification  and  increased  spatial  dispersion  (2003:  355‐358)  could  be 
observed  in Khorog where especially  the multi‐locality  in  form of  labour migration  is essential  for 
securing livelihoods.  
As shown above (section 5.1.2.1), almost all households had more than one source of income and were 
able  to  activate  more  than  one  livelihood  asset.  In  some  cases,  individual  household  members 
diversified their income in pursuing different jobs simultaneously or in different seasons. Many men 









income  sources. Additionally,  access  to  credits  diversifies potentially  available  finance  sources  for 
households. 





accumulation. On  the  other  hand,  short‐term  diversification  is  often  forced  and  unplanned when 






in  diversifying  their  income,  or,  the  other way  around,  households  that were more  successful  in 
diversifying  their  income were usually better‐off. However, diversification  can be  regarded as one 
factor  for  successfully  securing  livelihoods  and  to  overcome  the  constraints  of  an  uncertain 
environment. This  also  touches  the discussion on  livelihood  strategies or pathways, which will be 









As  shown  in  chapter  5.1.3,  home  gardening  can  be  a  significant  factor  for  livelihood  activities  of 
households if they are able access and cultivate a plot. It contributes to self‐sufficiency, reduced food 
expenses and reduced vulnerability to food price increases. In this context, the combination of assets 
shows that a diversified asset structure can have advantages  in securing  livelihoods  in Khorog. Self‐
sufficiency can be an  important  factor when connecting urban gardening and  the mentioned  food 







































for  18  per  cent  of  the  overall  income.  Looking  at  only  those  households  that  regularly  receive 
remittances,  its share  is almost 30 percent of the household’s  income. In the better‐off category of 
households,  the  share was only 15 percent, while  in  the  second category of households  it was 26 
percent and in the permanently insecure households it was 16 percent. This might be explained by the 
fact  that  the  better‐off  households  have  generally  more  income  so  that  the  same  amount  of 








be  confirmed:  “Local  development  can  no  longer  be  explained  without  taking  into  account  the 




























income.  In seven cases, households took credits, mostly  from GAJA, to afford the  flight  tickets and 















of  deportation.  Furthermore, many migrants  from  Tajikistan,  as well  as  the  rest  of  Central  Asia, 
experience xenophobia and  racism  in Russia which also  includes physical harm and  in  some  cases 
death.  Additionally,  crises  in  Russia  directly  affect  the  ability  of migrants  to  send  remittances  to 




















































asked  for  in  the  interviews, are  interesting, as especially  the perceived risks determine  the actions 
people pursue. The main risks and problems perceived and mentioned by household members and 
experts can be structured in structural problems, as the high dependency on imports and the resulting 




Most  interviewees  stated  that  the  dependency  on  imports  and  the  consequences  of  this  import 
dependency is a major problem for the economic situation of households in Khorog. This dependency 
leads to high prices for almost all materials and everyday consumer goods, from construction materials 
to  clothing as well as  food  commodities. This  is  connected not only  to  the  relatively  isolated and 






logistic  costs  in  the world  (Akramov &  Shreedhar  2012:  39)  and  the  streets  are  in  dire  need  of 
renovation – a  factor that  is especially relevant  in  the winter months when  import possibilities are 
limited. As Maertens writes: 
















local markets  in GBAO.  The  same  applies  for  fluctuations on  the  international wheat markets. As 





























The  risk  inherent  in  livelihood  strategies  that  rely  heavily  on  labour  migration  and  remittances 
obviously  lies  in  the  possible  decline  of  remittances  or  labour  opportunities  due  to  economic 
regression or stricter labour migration regulations. As being said migrant labourers who in many cases 
work illegally in Russia are the first one to be affected by economic crises as they usually do not enjoy 
labour  rights.  Additionally,  migrants  are  subject  to  the  good  will  of  authorities  and  constantly 
threatened with deportation. The vulnerability to international economic crises could be observed in 
2008  and 2009: While  the overall  inflow of  remittances was  about 2.5 billion US‐Dollars  in 2008, 
making up for 45 percent of the GDP of Tajikistan, in 2009 it declined to 1.7 billion US‐Dollars which is 
only 35 percent of the GDP (Akramov & Shreedhar 2012: 7; World Bank 2019).  
The  vulnerability  at  the macro  level  is  reflected  at  the micro  level  as  remittances make  up  for 
18 percent  of  the  average  household  income  of  the  households  in  the  sample.  Especially  those 
households that strongly depend on remittances where the cash inflows are exceeding 20 percent of 
the household income (10 households in the study sample) would be affected in their ability to meet 
































on qarz and who have their main  income sources  in fragile sectors  in casual, part‐time or unskilled 
wage  labour. This accounts  for poorer households  that were not as  successful  in diversifying  their 
livelihoods and where the loss of an income provider would affect these households significantly more 
in  their  ability  to meet  their needs.  The  loss of  an  income provider would hit  the  already poorer 
households much harder than the better‐off households who rely on several income sources.  






Another  risk  lies  in  the political  theatre and concerns  the  tensions and  the  latent conflict with  the 
central government (see section 4.3.6) which, as many interviewees states, is trying to undermine the 
autonomy of Gorno‐Badakhshan. As during the research, the tensions were growing due to demands 
and  implied  threats of  the  central  government  to  the  regional  government of GBAO,  interviewed 
people were  increasingly concerned about consequences of an escalating conflict as experienced  in 
2012 or 2014.  





















of  the most  important  factors determining  livelihood  insecurity and vulnerability. This corresponds 
with  the  findings of Kaag  et  al.:  “Being  vulnerable  and  insecure has  a  ‘relational’  aspect  as  social 
isolation – not a (temporary) decline in income – is the greatest threat to livelihoods. What makes the 









































“the  urban  poor  may  be  particularly  vulnerable  to  social  fragmentation.  Community  and 






As  shown  in  section 5.2.1,  social  relations and networks affect  the access  to  livelihood assets and 
activities and account for social security. Social exclusion and a diminishing of social relations would 
therefore negatively  affect  the  capacities  and opportunities of  a household  to  access  these other 










modifying  strategies  as well  as between  short‐term  and  long‐term  strategies  (Moser 1998: 5). An 
overview of the various short and long term as well as the income‐raising and consumption modifying 
strategies is presented in Table 7. Although long‐term strategies may also be regarded as adaptation 
processes  to  adverse  livelihood  conditions  in  Khorog  in  general.  Simultaneously, many  of  those 
strategies or actions for coping are also crucial aspects of the livelihood asset portfolio of a household. 





with  unanticipated  livelihood  failure”  (2000:  297),  it  also  becomes  clear  that  in  a  transformative 





that  some  strategies  that  can  be  categorised  as  a  short‐term  coping  strategy  for  the  individual 










As already discussed, households who are  struggling  to meet  their needs due  to missing  financial 
means (are forced to) make use of the practice of qarz. They owe money to the respective bazar seller 
or shop owner and pay their expenses later, which can mean a week later or even up to several months 





members  working  in  the  construction  sector  follow  this  strategy  more  frequently.  Here,  the 
importance of social networks, trust and reciprocity and the regulation of the privatised responsibility 




















qarz  or  going  in  debt;  borrowing/  getting 











(qarz,  support  from  relatives  in  villages, 
etc); 
 







generating more  income  (available  for  self‐employed,  f.e.  taxi  drivers, bakery  owners); 
renting rooms; 

























In  cases  of  rather  short‐term 
deficits and for smaller expenses, 
a  large  number  of  households 
reported  that  they were  able  to 
borrow  small amounts of money 
from their neighbours, relatives or 
friends  –  or,  on  the  other  way 
around  households  reported  to 
lend  money  to  neighbours, 
relatives  and  friends  (Table  8). 
Interviewed persons often do not 
expect to get the money back but 
to  receive  the  same  support  if 
they  are  in  need  themselves. 
“Today  I help my neighbour  and 
tomorrow  he  will  help  me  the 
same  way”,  was  a  phrase  often 
mentioned  in  interviews.  The 
same goes for small quantities of 
certain  food  commodities:  If 
needed, people can usually go to 
their  neighbours  and  ask  for  it. 
People  mentioned  in  several 
interviews  that  they  are  used  to 


















No coping strategy needed     6  6 
Rather short‐term 
qarz/ owing to shops & bazars  12  12    24 
asking for additional remittances  2  5  2  9 
getting  support  from 
relatives/neighbours  9  8  4  21 
temporary migration to relatives  3     3 
going in debt for electricity (winter)  7  1    8 
not paying bills  2     2 
Income‐raising 
(planned) labour migration  1  3  3  7 
taking (GAJA) credit  7  7  4  18 
generating more income  1  3  1  5 
selling jewelery  2     2 
Consumption modifying 
reduced consumption  10  4  2  16 
reduced food consumption (winter)  12  10  2  24 







living with  them. This household described  the social networks within Khorog as  insufficient. Once 










migration  in Russia  for  additional  remittances.  In  addition  to  regular  remittances,  that  are mostly 












Income  raising  activities  as  increased number of working hours or  increased production was only 
available for self‐employed individuals, such as taxi drivers who are able to increase driving hours or 
bakery owners who are able to produce more bread. To take a credit, mostly a smaller GAJA credit was 
also mentioned  often  (18  times)  as way  of  obtaining  additional  financial means  by  all  household 
categories  (see  Table  8).  Labour migration on  the  short‐  as well  as on  the  long‐term  can  also be 
regarded as income increasing strategy, see different modes of labour migration (section 5.2.2.3), the 








Negative  income  raising  coping  strategies,  such  as  selling  of  productive  assets  have  not  been 







Consumption modifying  strategies are mainly  followed  seasonally  in  the winter months. As  stated 
above, job and  income opportunities decrease  in winter, while the overall costs, especially for food 
and electricity  increase. The majority of households,  including many of  those households who are 
relatively well‐off and do not  rely on qarz  to secure  their  livelihoods, change  their consumption  in 
winter (see Table 8). Especially fruits, and also vegetables, are far less consumed because they are too 
expensive. Other common consumption modifying strategies or consequences – as strategy implies an 
active decision rather  than a mere adaption  to missing  financial  resources – are reducing costs  for 
clothing,  the  de‐prioritization  of  health  expenditures  and  reduced  heating  in winter. While  some 
households borrow money or taking GAJA credits for paying electricity bills, some households (eight in 










































are  constantly  shaped  by  institutions  and  social  arrangements”  (Scoones  &  Wolmer  2002:  27). 
Additionally, the range of livelihood activities followed by an individual household are affected by the 
individual socialisation of the household and its habitus (de Haan & Zoomers 2005: 41). The uncertain 
and unstable conditions that  influence the  individual behaviour are “embedded both  in a historical 
repertoire and in social differentiation, including power relations and institutional processes, both of 
which pre‐structure subsequent decision‐making” (de Haan & Zoomer 2005: 43). Therefore, as de Haan 











Khorog did not arise  from a  strategic view  into  the  future but are  rather  the  consequence of  the 
particular history of the household biography and its response to challenging living conditions in the 
course of  the  transformation. At  this point,  the own  expectations of  the  future,  about which  the 
interviewed households were asked, also become interesting. While better‐off households generally 








and  insecure  livelihood  strategy, given  the difficulties of diversification and  limited demand  in  the 
depressed economic environment  in which  they operate”  (2002: 145). Many people changed  their 
profession in face of the breakdown of the Soviet Union and the subsequent vanishing of subsidies as 


























strategy  of  accumulation.  On  the  other  hand,  short‐term  diversification  is  often  forced  and 
unplanned when household in financial distress are pushed into diversification” (2011: 37). 
In  the  context  of  Khorog,  this  notion  seems  to  be  valid.  Diversification  processes  of  better‐off 
households can be viewed as strategies of accumulation. They are able to take larger credits from the 
Microfinance Bank, exceeding  those of GAJA,  to  invest  in  long‐term  strategies and physical assets 
which  enable  start‐up  businesses,  for  example  cars  for  taxi  business,  oven  and mixer  for  bakery 
business, or to start a small retail business.  
The goal‐oriented  labour migration can also be classified as strategic, as  its main characteristic  is to 
provide the financial means for a certain objective. Labour migration is perceived as the most secure 
way to find additional income. This means that when households are actively planning their livelihood 








to  improve  the economic  status of a household. A good number of  interviewees,  representing all 
categories, mentioned that they hope to improve their living situation, or that of their children, with a 














about  household’s  realities  in  securing  their  livelihoods.  Undoubtedly,  some  livelihood  activities, 
usually those of better‐off households, can be classified as strategic as they include long‐term planning 
and intentional investments to attain pre‐set goals. This applies for example for education as a long‐
term  strategy,  for  goal‐oriented  labour  migration  and  for  investing  credits  into  physical  assets. 
However, most livelihood activities being followed from households in Khorog are the results of various 
multi‐level  structural  and  individual  historical  processes  and  interactions with  other  actors  in  an 
uncertain environment. Here,  the  term pathway would be a more  fitting description, as  the “term 






in  Khorog  organise  their  livelihoods  in  the  context  of  an  ongoing  transformation  process will  be 
presented. This  summary  includes  the most  important  livelihood activities  for different household 
groups  in  Khorog,  the  results  of  the  discussion  in  regard  to  trends, modes  and  vulnerability  of 
livelihoods in Khorog as well as a brief discussion about livelihood trajectories in Khorog in the long‐













characteristics and  challenges are mainly  the  results of  the  special historical pathway  that Gorno‐
Badakhshan followed which led to a post‐Soviet transformation process that brings uncertainty and 
economic challenges with it.  




households  were  categorised  in  three  groups:  14  households  as  better‐off,  12  households  as 
moderately poor, 12 households as poor. The composition and size of households have no significant 
influence  on  the  well‐being  of  a  household,  however,  the  dependency  ratio  can  be  taken  as  a 
determinant for the household’s ability to meet its needs (see section 5.1.2.1). Labour is generally an 
important asset  in urban contexts  (Moser 1998: 4). The dominant  income source for households  is 










































Average  15%  of  household 
income 
Average  26%  of  household 
income; 
Important livelihood activity 





GAJA  credits  important  to 
access financial means 
Only  6  households  in  GAJA 




9  of  14;  urban  gardening  as 
additional source for food 
3  of  12;  limited  role  of  urban 
gardening 




7  of  14,  mostly  additional 
support 
6  of  12,  often  significant 
support 






support  (food,  money,  jobs, 






(food,  money,  jobs);  rais  and 






























































solidarity  among  Pamirian  people  is  connected  to  the  Pamirian  identity  and  the  religious  Ismaili 
community and its leader Aga Khan IV. Practices as qarz can also be viewed in light of the post‐Soviet 











than  the  poor. Moderately  poor  households  that  have  a  higher  dependency  on  remittances  are 
particularly vulnerable against labour migration regulations. 
A  general  trend  of  livelihood  systems,  also  to  reduce  vulnerabilities  and  to  cope  with  ongoing 
uncertainties, is the diversification of livelihood activities (section 5.2.2). Almost all households rely on 
various  income  earners,  men  as  well  as  women.  They  use  different  sectors  and  organise  their 
livelihoods  multi‐local  through  labour  migration  or  their  relations  to  relatives  in  rural  GBAO. 






























able  to  cope more  successfully with  uncertainties,  therefore  positive  and  negative  trajectories  of 





and  affected  by  various  factors.  Livelihoods  are  embedded  in  uncertain  and  unstable  economic 
conditions (Steimann 2011: 36) which depend on external factors that might jeopardise livelihoods in 














a  living  for example with  tourism. Those households of  the poor category who constantly have  to 
respond to everyday challenges will have a harder time taking these opportunities. To quote Steimann 
who “put it simply, those who already have are usually in a better position to cope with uncertainty, 
while  those who have not are often  trapped  in a vicious cycle of  short‐term  response and  further 
impoverishment”  (2011: 226). A major risk, which accounts  for more or  less all households but  for 
poorer ones in particular is, to quote an NGO expert, that “the speed of inflation is too fast that it could 
be  compensated  with  increased  salaries”.  Better‐off  households  who  are  disproportionally 
governmental or  self‐employed are more  likely  to have  increased  salaries  than  those who  rely on 
casual or unskilled labour, as it was reported that governmental salaries increase every two to three 
years about 10  to 15 percent. To  cope with high prices, poorer households might  follow negative 






poor  as well. Great‐scale  infrastructure projects  as  the  construction of  the  Jama’at  Khana or  the 
University of Central Asia as well as future roads, housing or other infrastructure construction projects 
can create employment and  income  for some of  those households who are engaged  in casual and 
unskilled  labour on construction sites. For better‐off households  these  infrastructure projects offer 
business opportunities as well, for example one individual was able to establish a stonemason business 
in  course of  the  construction of  the  university which  is  established  as  running  business  after  the 
project’s end. Education as “the facilitator of development”, as one expert put  it, might also create 
opportunities  for  all  groups  of  households  in  Khorog. While  the  poverty  level,  39.3  percent,  and 
extreme poverty level, 17.3 percent, in GBAO is still comparatively high, there is a constant but slow 
development  of  increasing  income  and  overall  decreasing  poverty  (Statistical  Agency  under  the 
President of the Republic of Tajikistan 2018: 141, 142). Overall, it has to be emphasised that more than 



















Changing  structural  framework  conditions  in  terms  of  socio‐economic  and  political‐institutional 
changes and their meanings for actors on the local level are especially relevant for the broader post‐
socialist  transformation  societies  (hypothesis  I) who  experience  similar  processes  as  independent 






the  rais  system  or  qarz  cannot  necessarily  be  generalised,  but  novel  adaptations  to  uncertain 
environments are most certainly to be found elsewhere too. 
Additionally,  this work dealt with development  issues  in a high‐mountain  context. The  thesis  thus 







form of the contemporary  import dependency and  its consequences or  in the  importance of  labour 
migration. The Pamirs are not excluded from critical historical processes and transformations as the 
integration of Gorno‐Badakhshan into the Russian Empire and the subsequent modernisation under 
Soviet  rule demonstrated  (Kreutzmann  2006:  57). As  shown  (see  section  4.2.1),  the  development 
efforts under the Soviets were made exactly because of Gorno‐Badakhshan’s geographical position on 
the  border  to  non‐Soviet  nations  and  the  perceived  backwardness  of  its  society.  This  integration 




general,  when  the  embeddedness  and  the  consequences  of  broader  multi‐level  socio‐economic 
contexts, as  the  transformation, are  considered. This goes beyond a mere Malthusian  comparison 
between population growth and food carrying capacity but considers agencies and strategies of local 
actors  that  influenced  by  external  factors,  socio‐economic  processes  and  exchange  relations 
(Kreutzmann 2006: 51). 





on  livelihoods that only reflect the  local  level without overlaying political and social structures and 
processes, this research approach considered the structural and historical embeddedness of dynamic, 
increasingly  diversified  and  multi‐local  livelihoods.  This  perspective  also  included  approaches  to 
vulnerability and risk (hypothesis III) which primarily derive from the uncertain transformation context 











could  also  show  that ways  the households manage  their  complex  livelihoods  go beyond  static or 
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